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ПСИХОЛИНГВИСТИКАНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ ТАРИХИ
Фазлиева Адолатхон Жамолхоновна
Наманган давлат университети ўқитувчиси
Аннотация: психолингвистика инсон нутқий фаолияти, нутқий шаклланишини
экспериментлар билан текширади, тадқиқот манбаи бўйича тилшуносликка яқин
туради, бир қатор амалий масалаларни назарий жиҳатдан тушунтириш зарурий
ҳисобланади.
Калит сўзлар: Ассоциатив, транформацион психолингвитика, тил фаолияти,
психолингвистика,нутқий
фаолият,
нутқий
тарбия,
психологик
эксперимент,қобилият.
ИСТОРИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Фазлиева Адолатхон Жамолхоновна
Преподователь Наманганского
государственного университета
Аннотация: психолингвистика исследует речевую деятельность человека,
формирование речи экспериментами, близка лингвистике по источнику исследования,
необходимо теоретическое объяснение ряда практических вопросов.
Ключевые слова: ассоциативная, трансформирующая психолингвитика, языковая
активность, психолингвистика, речевая деятельность, речевое обучение, психологический
эксперимент, умение.
THE HISTORY OF PSYCHOLINGUISTICS
Fazlieva Adolatkhon Jamolkhonovna
Teacher of Namangan State University
Abstract: psycholinguistics studies human speech activity, the formation of speech by
experiments, is close to linguistics according to the source of research, a theoretical explanation of a
number of practical issues is necessary.
Keywords:
associative,
transforming
psycholinguistics,
linguistic
activity,
psycholinguistics, speech activity, speech training, psychological experiment, skill.
1936 йилда “Психолингвистика” атамаси америкалик психолог Ж.Р.Канторга
тегишли бўлиб, у ўзининг “Объективная психология грамматикии” асарида
қўллади. 1946 йилда эса унинг шогирди Н.Г. Пронко “Язык и психолингвистика”
номли мақоласини чоп этгандан кейин кенг кўламда ўрганила бошланди. 1953
йилда эса илмий фойдаланишга кириб келди, мазмуни билан у пайдо бўлган янги
илмий назарияни таъкидлай бошлади. Термин икки қисмдан иборат (юнон. psycheруҳ вa лот. lingua- тил).
Психолингвистика инсон нутқий фаолияти моделини ва психофизиологик
нутқий шаклланишини ишлаб чиқиб, уларни психологик экспериментлар йўли
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билан текширади. Тадқиқот манбаи бўйича тилшуносликка яқин бўлган
психолингвистика ўз текшириш усуллари бўйича психологияга яқин туради. Унда
ўзаро боғланишли эксперимент, “семантик дифференциал” усуллар қўлланилади.
Психолингвистика бир қатор амалий масалалар (она тили, айниқса, хорижий тилни
ўргатиш; мактабгача ёшдаги болаларнинг нутқий тарбияси ва логопедия
масалалари; миядаги нутқий марказлар касалликлари клиникаси; нутқий таъсир
кўрсатиш муаммолари, хусусан, оммавий ахборот воситалари фаолиятида ва
тарғибот ишларида); суд психологияси ва криминалистика (масалан, кишиларни
уларнинг нутқ хусусиятларига қараб таниб олиш, аниқлаш); машина таржимаси
ҳамда нутқий ахборотни компьютерга киритиш муаммолари ва бошқалар)ни
назарий жиҳатдан тушунтириш зарурати туфайли ўтган асрда пайдо бўлган.
Психолингвистика
тарихида
учта
йўналиш
мавжуд:
ассоциатив,
транформацион
ва
психолингвистик
нутқ
фаолияти.
Ассоциатив
психолингвистиканинг асосчиси бу – Осгуд. Транцформацион психолингвистика
мактаби асосчиси – Миллер Хомский. Нутқ психолингвистикаси шаклланишига
ҳисса қўшган олим эса бу – Л.С.Виготский.
Ассоциатив психолингвистика – бу таълимотга биноан инсон хаттиҳаракати ташқи муҳитдан келиб чиқадиган стимулларга реакциялар тизими
сифатида қаралади. Ассоциатив психолингвистикани таҳлил қилиш объекти бу сўз.
Мавзу инсоннинг оғзаки хотирасида сўзлар ўртасидаги сабабий фассоциатив
эксперимент.
Трансформацион психолингвистика АҚШда Ж.Миллер ва Н.Хомскийнинг
нутқ-фикрлаш фаолияти мактаби ва Франциядаги Ж.Пиагет психологик мактаби
анъаналарига
асосланади.
Америка,
Германия,
Англия
ва
Италияда
транцформацион
психолингвистикада
генератив
грамматика
назариясига
асосланган Миллер-Хомский ғоялари ривожланди. Ушбу назарияга кўра тафаккур
туғма грамматик билимларга, чексиз кўп “тўғри” жумлаларни белгилайдиган
чекланган қоидалар тизимига эга. Ушбу қоидалар тизимидан фойдаланиб,
маърузачи “тўғри” иборани тузади ва тингловчи уни ҳал қилади. Нотиқлик ва
тушуниш жараёнларини тушуниш учун Н.Хомский“лингвистик компетенция” ва
“тил фаолияти” тушунчаларини киритади. Лингвистик компетенция – бу тилни
потенциал билиш ва у бирламчи ҳисобланади. Иккиламчи, тилшунослик бу
қобилиятни амалга ошириш жараёнидир. Нутқ ва тушуниш жараёнида олим юзаки
ва чуқур грамматик тузилишларни ажратиб туради. Чуқур тузилмалар кўпаяди ва
сиртқи тузилмаларга айланади.
Ж.Миллер чуқур тузилмаларни сирт тузилмаларига айлантириш
механизмларига
айлантириш
тўғрисида
психологик
тушунтириш
берди.Транцформацион психолингвистика тилни ўзлаштириш жараёнини, яъни
мавҳум грамматик тузилмаларни моҳиятини ва уларни ўзлаштириш қоидаларини
ўрганади. Францияда транцформацион психолингвистика психолог Ж.Пиагет
назариясига асосланади. Унинг таъкидлашича, боланинг ривожланишидаги
фикрлаш операциясиз ва норасмий босқичларни енгиб чиқади. Боланинг нутқи
икки омил таъсирида ривожланади: а) бошқа одамлар билан алоқа қилиш ва б)
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ташқи мулоқотни ички суҳбатга айлантириш (ўзи билан мулоқот). Бундай
эгоцентрик нутқни шартли суҳбатдош
уй ҳайвонлари, ўсимликлар, жонсиз
нарсалар билан гаплашганда кўриш мумкин. Психолингвистиканинг мақсади
болада нутқни шакллантириш жараёнини
ақл ва когнитив жараёнларнинг
ривожланишдаги тилнинг ролини ўрганишдир.
Маҳаллий психолингвистикада нутқ фаолияти ҳукмронлик қилади. ХХ аср
бошларида тилшунослар ва психологлар: тилшунослар - Михаил Михайлович
Бахтин, Лев Петрович Якубинский, Евгений Дмитриевич Поливанов, психологлар –
Лев Семенович Выготский ва Алексей Николаевич Леонтьев. Россия
психолингвистикасининг намояндаси Л.В.Шчерба “Тилшунослик ҳодисаларининг
уч томони ва тилшунослик тажрибаси тўғрисида”. Булар: 1) нутқ ва тушуниш (идрок
этиш) жараёнларини устувор ўрганиш тўғрисида, 2) “салбий ” тил материалларини
(болалар нутқи ва нутқ патологиясини) ўрганишнинг аҳамияти тўғрисида, 3)
тилшуносликнинг экспериментал усвуллардан фойдаланиш зарурияти тўғрисида
назарияларни илгари сурадилар.
Фикрлаш – бу фаол билим фаолияти. Тафаккурни икки йўл билан изоҳлаш
мумкин: а) ташқи дунёни ички тасвирлар кўринишида акс эттириш, материални
идеалга айлантириш жараёни сифатида; б) етишмаётган нарсалар билан боғлиқ
фаолият сифатида. Мавжуд бўлмаган объект билан фаол когнитив фаолиятни
амалга ошириш учун одам ҳақиқий объект ва унинг идеали аналоги. Йўл ўртасида
ўзига хос воситачига муҳтож. Бундай воситачи белги – муайян объектни ўйлайди,
мос келадиган объектни алмаштиришга қодир. Ақлий фаолиятнинг ўзига хос
хусусияти шундан иборатки, инсон ҳақиқий нарсалар билан эмас, балки уларнинг
рамзий депутатлари билан ишлайди. Фикрлаш фаолиятнинг белгиси ҳисобланади.
Шу нуқтаи назардан, тафаккур нодавлат ва тилга боғлиқ бўлиши мумкин.
Психологияда ичкилашиш (ташқи томондан ички қисмга ўтиш) ташқи
амалий ҳаракатларни ички, ақлий ҳаракатларга айлантириш жараёни, бу белгилар
ёрдамида амалга оширилади. Қарама-қарши жараён – ташқи кўриниш, бу ақлий,
ички ҳаракатларнинг ташқи амалий ҳаракатларга
айланишидир.
Рус
психолингвистикасининг диққат марказида нутқ фаолияти тури бўлганлиги сабабли
“Нутқ фаолияти назарияси”– деган иккинчи номни олди.
Психолингвистикани фан сифатида шакллантирган учта манба мавжуд:
Биринчи манба–тилшуносликнинг психологик йўналиши. Ўтган асрларда
тилшунослар: тил -руҳий ҳолатнинг халқ маданиятини акс эттириши, бу эса нутқий
фаолиятда ифодаланаши, деб таъриф берадилар. Сепир Уорф: “Тилнинг жисмоний
ҳаракати инсонларнинг нутқий фаолиятларида ифодаланиб, улар бир-бирлари
билан мулоқотга киришадилар, Тилдаги нутқий фаолият эса психик компонентни
ҳам ўзида мужассам этади. Мулоқот бошқа инсонни тушуниш ва тил дунёни тўлиқ
англашни чегаралайди”[1] деган назарияни психолингвистикада илгари суради.
В.Гумбольдт халқ руҳи ва тили ўртасидаги муносабат ўзаро зич
боғланганлигини, уларни айро тасаввур қилиб бўлмаслигини баён қилар экан,
тилни халқ руҳининг ташқи воқеланиши, халқ тили унинг руҳи, айни пайтда халқ
руҳи унинг тили эканини таъкидлайди. Ана шу ғоядан келиб чиққан ҳолда тилнинг
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хилма-хиллиги халқ руҳининг хилма-хиллиги натижасидир, деган хулосага келади,
тил руҳ қонунияти асосида ўзгариб, ривожланиб боради, дейди.
Унинг фикрича, тил одам ва олам муносабатида халқ ҳамда уни қуршаб
турган олам ўртасидаги оралиқ оламни ташкил қилади. Тил бу ташқи ҳодисалар
олами билан инсоннинг ички олами ўртасидаги оралиқ оламдир.[2]
Юқорида
таъкидланганидек,
А.А.Потебнянинг
илмий
дунёқараши
шаклланишида В.Гумбольдтнинг таъсири жуда катта. Олим “Тафаккур ва тил”
асаридаёқ В. Гумбольдтнинг “тил – халқ руҳи” деган ғоясини давом эттиради. Гарчи
у
В.Гумбольдтнинг
“тилни
халқ
руҳига
тенглаштириши
қандайдир
англашилмовчилик” эканлигини баён қилса ҳам, лекин руҳнинг тил билан
боғлиқлигини, тилсиз рухнинг мавжуд бўлмаслигини, чунки руҳнинг ўзи тил
орқали пайдо бўлишини эътироф этади.
Шунингдек, В.Гумбольдтнинг “тил – бу фаолият” деган ғояси ҳам А.Потебняга
кучли таъсир қилди. Ана шу фикр олимга тилни узлуксиз ривожланишда,
такомиллашишда эканини кўришда ёрдам берди.[3]
Бодуэн де Куртенэ лингвистик концепцияси негизида материалистик монизм
ётади. У табиат ва руҳ, тил ва тарих, тарих ва ҳаёт, тарих ва тараққиёт сингари турли
ҳодисаларни қориштирган А.Шлейхернинг ва ўз шогирди Н.В.Крушевскийнинг
дуалистик қарашларига танқидий муносабатини баён қилар экан, материалистик
монизм ғояларини тарғиб қилади. Материалистик монизм модданинг
бирламчилигини, унинг объектив мавжудлигини эътироф қилади. Тилга монистик
қараш уни ижтимоий-индивидуал ҳолатдаги психосоциал моҳият сифатида талқин
этишга олиб келади.
Бодуэн де Куртенэ фикрича, тил муайян бир жамиятни ташкил этган
индивидлар онгида, психикасида, индивидларнинг тили сифатида яшайди. Шунинг
учун Бодуэн де Куртенэ ўз тадқиқотларида индивидлар нутқига асосий эътиборни
қаратди. Унинг таъкидлашича, индивидлар психикаси, тилнинг индивидуал
ташувчиларигина реал мавжуддир.
Миллий тил бир бутун сифатида илмий умумлашма саналиб, фақат ғояда
яшайди. Бу эса алоҳида коммуникация актига унинг эътиборини тортишга сабабчи
бўлади. Худди шу сабабли у кишилардан узиб олинган мавҳумлаштирилган тил
эмас, балки тил тафаккури эгаси бўлган инсон тилшуносликнинг реал ўрганиш
объекти бўлмоғи лозимлигини таъкидлайди.
Шу билан биргаликда у тилда индивидуаллик билан умумийликнинг
ажралмаслигини, индивидуал хусусиятда бир вақтнинг ўзида умумийлик,
умуминсонийлик мавжудлигини баён қилади. У инсоният олами социал
гуруҳлар мажмуаси эканини эътироф этади. Бодуэн де Куртенэнинг
таъкидлашича, инсонда психик хусусиятлар ўхшашлиги мавжуд. Ана шу хусусият
сабаб умуман тил, қисман айни қабила ёки халқ тилида ўзгаришлар содир
бўлиш учун шарт-шароит яратилгандир.[4]
Психолингвистиканинг
иккинчи
манбаси–америкалик
структуриалистларнинг олиб борган ишлари ва улардан бири Н.Хомский шундай
229
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тавсия қилади: “тил эгаси асосан гапни тўғри талаффуз қилишга лаёқатли бўлиши
керак”[5] деган назариясидир.
Учинчи манба–психологларнинг тил ва нутқ муаммолари борасида қилаётган
ишлари.
Л.С.Виготский бу борада шундай дейди: “нутқнинг амалдаги жараёнини
тузишда изчиллик билан фаолият юритиш даркордир”[6]. Инсон ижтимоий ҳаётда
ўз ўрнини белгилаб олиши учун тил ва нутқнинг ўрни беқиёс ҳисобланади.
Инсоннинг психик ривожланишида қарама-қарши кучлар турлича, ички
зиддиятлар, таълим-тарбия жараёнида бўладиган ҳолатлар, бартараф қилинадиган
эскиликлар ва янгиликлар ва бошқалар. Бу жараёнда у ўз характерини
шакллантириши, яхши оқибатлар келтирадиган жараёнларга қараб ҳаракатланиши
даркор.Л.С.Виготскийнинг рус психолингвистикасини психологик асоси маданийтарихий психология эди. У иккита фундаментал ғояни илгари сурди: а) нутқ
фаолияти бу – нутқ алоқасининг мотивли, мақсадли ва иерархик тузилишининг
комбинацияси; б) нутқ фаолияти марказида шахс ижтимоий мавжудот сифатида
намоён бўлади, чунки бу унинг нутқ фаолиятини шакллантирадиган ва тартибга
соладиган жамиятдир. У психолингвистикани хулқ-атвор таъсиридан олди. Ушбу
назарияга кўра нутқ фаолияти, умуман, инсон фаолиятининг бир қисмидир. Ҳар
қандай фаолият ижтимоий жиҳатдан аниқланган воситалар тизими ёрдамида
амалга оширилади. Интеллектуал фаолиятнинг “воситалари” белгидир. Белгилар
инсон олдида янги. Янада ривожланган имкониятларни очиб беради, улар сўзсиз ва
шартли рефлексларни таъминлай олмайди
Тадқиқот усулларига кўра психолингвистика 3 тоифага бўлинади.
- Умумий методология;
- Аниқ илмий методология;
- Аниқ илмий тадқиқот усуллари.
Умумий методология дунёқараш фалсафасидан иборат, умумий нутқ
соҳасидаги ҳар бир мутахассис тил назариясини ўрганиш учун ўзига хос фалсафий
тушунчани танлайди. Нутқ фаоллиги фақат унинг таркибига хос бўлган ўзига хос
ички канонларни ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқилади. Муайян илмий методология
(махсус) услубий принципларни, турли хил тушунчалар ва фаразларни, тушунчалар
ва қонунларни ўз ичига олади.
Психолингвистикада қўлланиладиган тадқиқот усулларинин 4 асосий
гуруҳлари мавжуд:
- Ташкилий нутқнинг шаклланиш шаклларини ўрганиш. У ўз ичига қиёсий
усул ( нутқ фаолиятининг турли томонларини таҳлил қилиш), ўрнатилган усул ( кўп
йўналишли
тадқиқотлар)
ва
бўйлама
усул
(нутқ
компонентларининг
ривожланишини кузатиш);
- Эмприк. Холис кузатиш (резервацион, ўзига хос сўзларни таҳлил қилиш) ва
(ўз сўзлари ва нутқ услубларини таҳлил қилиш). Эмприк усуллар суҳбат, тестлар,
анкеталар, сўровномаларни ўз ичига олади;
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- Шарҳловчи ( асосий қоида шундан иборатки, ҳар қандай фактларнинг
моҳиятини тушуниш учун илмий назариялар билан биргаликда кўриб чиқиш
керак);
- Ишлов бериш ( олинган фактларни тавсифлаш усули, статистик усул).
Умумий ва хусусий психолингвистика. Умумий нутқ онгнинг қоидалари ва
далилларини ўрганади. Улар барча она тили эгаларига хосдир. Умумий
психолингвистиканинг объекти–бу катталар шахснинг бошқа одамлардан
ижтимоий ёки психологик фарқларини таҳлил қилмасдан, статик қиёфаси.
Хусусий психолингвистика ва унинг кичик гуруҳлари тил фаолиятининг
турли соҳаларини таҳлил қилади. Унда одамнинг нутқий хатти-ҳаракати, унинг
фаолият тури, ҳаётнинг ўзига хос жисмоний ва ақлий жиҳатлари ҳисобга олинади. У
ижтимоий ва ёшга боғлиқ психолингвистикага бўлинади.
Психолингвистиканинг бўлимлари:
- Туғилиш ва нутқни тушуниш;
- Нутқнинг жамиятдаги вазифалари ва роли;
- Лингвистик хусусиятлар ўртасидаги сабабий муносабатлар;
- Унинг ҳаётининг турли босқичларида.
Нутқ бузилишларини яратиш жараёни кузатилмайди ва тузилиши қийин.
Психологик таркибий қисмга кўра, нутқ инсон ўз режасини нутқ фаолиятига
айлантирганда пайдо бўлади. Спикер алоқа режасида тузилган семантик
бирликларда ишлайди. Лексик белгилар ва грамматик асосларни танлаш режани
атрофдаги одамлар учун мулкка айлантиради. Нутқни тушуниш дизайндан сўзнинг
маъносини чиқариб олишни ўз ичига олади. Овозли сигналлар мантиқий ва кетмакет ишлов берилади. Нутқни идрок этиш учун билим ва қонунлар талаб этилади.
Агар ибора нотўғри тузилган бўлса, лекин унга таниш бўлган сўзларни эслатадиган
бўлса, улар маълум бўлган деб қабул қилинади. Бирор сўз ёки жумлани идрок
этишда ноаниқлик асосий роль ўйнайди. Бир сўз ўзининг семантик соҳасидаги
ўхшаш сўзлар билан боғлиқ. Киши айтилганларни ҳақиқатга айлантириши учун
билимлари ва тажрибасига таяниб таққослайди. Шунда у суҳбатдошини тушуниш
учун керакли далилларни келтириши мумкин.
Психолингвистика бўйича назарий ва амалий ишларда кўплаб гуруҳлар
фаолият юритишган. Улардан бири А.А.Леонтьев. Рус психолингвистларидан
A,А.Леонтьевнинг кўплаб нашр этилган ва нашр этилмаган асарлари орасида (19362004) ижтимоий ва оммавий алоқада амалий психолингвистиканинг ўзига хос
масалаларига бағишланган асарлари катта ўрин эгаллайди. Ушбу асарлар 1960
йилларнинг охиридан бошлаб, A.А.Леонтьев Собиқ иттифоқ Фанлар академияси
Тилшунослик институтида психолингвистика ва алоқа назарияси бўйича тадқиқот
гуруҳини яратди ва унга раҳбарлик қилди. У умрининг сўнгги йилларига қадар
оммавий ахборот воситаларининг тили ва психолингвистик экспертиза бўйича
оммавий фанлараро тадқиқотлар лойиҳаларида фаол иштирок этганига қадар бир
қатор тилшунослик ва психолингвистик имтиҳонлар ўтказди. А.А.Леонтьевнинг
“Алоқа психологияси” ва “Психолингвистика асослари” ва бошқа кўплаб асарлар
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яратди. Бу ундан фойдаланган Франциядаги П.Фресс гуруҳи ёки Руминиядаги
Т.Слам-Казаку гуруҳи тадқиқот фаолиятларини мисол қилиш мумкин.
Психолингвистик тадқиқотлар АҚШ ва Европа олимлари томонидан ўтган
асрнинг 50- йилларидан бошланган бўлсада, қадим Шарқда ушбу соҳада назарий
қарашлар мавжуд бўлган. IX асрда Мовараннаҳрда халифалик даврида ислом дини
кенг қулоч ёзди ва араб тили дин тили, фан тилига айланди. Форобий, ибн Сино
каби алломаларимиз араб тилида ўз асарларини яратдилар.
Халқимизнинг
буюк
алломаси
Форобий
ўша
даврдаёқ
ўзининг
психолингвистик қарашларини бериб ўтган. Унинг таъкидлашича: “Янги туғилган
болада билиш имконияти, билиш руҳи бор. У–туғма. Шу билан бирга инсон сезги
аъзолари билан ана шу имкониятни юзага чиқаради. Атроф-муҳитни билиб боради.
Ном ва тушунчалар сезги аъзоларимиз маҳсулидир. У авлоддан-авлодга берилади.
Шунинг учун улар туғма эмас, балки қабул қилинган билимлардир”.[7]
Ер юзидаги олий ҳилқат инсон экан, у тинимсиз равишда ўзига берилган тил
ва нутқ асосида ахборот алмашади. яъни вербал ҳолатда. Ижтимоий ҳаётда турли
ҳодисалар, нарсалар,
атроф-муҳитдаги воқъеликлар таъсирига муносабатлар
новербал ҳолатларда намоён бўлади.
Форобий инсон билимини туғма ҳамда ўқиш ва тажриба асосида эришилган
деб қарайди. Инсон нутқи эса машғулотлар ва шуғулланишлар асосида шаклланади.
Нутқни бузувчи омиллар инсон руҳиятига ёмон таъсир этиши ҳақида у ўзининг
“Фозил одамлар шаҳри” асарида “Суфистаннийа санъати бўйича баҳсда
қатнашувчиларнинг ҳар бирлари қуйидаги олти нарсани қўллашади: 1. танбеҳ”;
2..саросима, довдириш; 3.туҳмат ва қатъият; 4. нутқда дудуқланишга мажбур этиш;
5.бемаъни сўзлардан фойдаланиш, сафсата; 6. сукутга мажбур этиш, ҳатто
баҳслашувчи гапиришга қодир, қобилиятли бўлса ҳам гапиришга ман этиш.
Баҳслашувчи одамни гапирмаган маъқулроқ, деган хулосага келтириш учун шундай
қилинади.”[8]
Бу ўринда Форобий уч хислат танбеҳ, саросима, туҳмат энг ёмон руҳий
сифатлар бўлиб, онгга таъсир этмай тилни кишанлашини, аввалги учтаси эса онгни
жароҳатлашини айтиб ўтади. Бундан кўриниб турибдики, инсон руҳий ҳолати тил
орқали мияда амалга оширилади.
Бу хусусда ибн Сино “Ҳар мияда дастлабки яратилишда тозаланиши зарур
бўладиган ортиқча рутубат бўлади. У тозаланиши бола бачадонда эканида ёки ундан
кейин бўлади. Агар у тозаланмаса, ундан катта қийинчиликлар келиб чиқади,” [9]
деган қарашлари мавжуд.
Ибн Сино “Тиб қонунлари” асарида мия фаолияти ва у билан боғлиқ
ҳолатларда келиб чиқадиган касалликлар ҳақида фикр юритади. У ўзининг
патопсихолингвистик қарашларини мия фаолиятига боғлайди. Мия билан боғлиқ
касалликлар дудуқланиш, бефаросатлик тутқаноқ ва руҳий ҳолатларда рўй
берадиган нутқ бузилиши ҳолатларини айтиб ўтади ва даволаш усуллари ва
маслаҳатлар бериб ўтади.
Бундан кўриниб турибдики, Шарқда психолингвистик қарашлар қадимдан
мавжуд бўлган.
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